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ABSTRAKT
Dinamizmi i botës çdo ditë po rritet, duke ndryshuar mënyren e jetesës. Kjo është pjesë
e evolucionit tonë, mirepo nuk do të thotë se duhet të harrojmë të kaluarën tone,
ndërtesat e artefaktet e vjetra duhet të kujdesemi që ti kemi në kujtesën tonë dhe të
gjeneratave të ardhshme.
Problemet ne Kosovë ne aspektin e trashëgimisë kulturore lidhen më së shumti me
mungesen e fondeve për restaurimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave në mbrojtje. Për më
tepër, problem i dukshëm edhe shkatërrimi i ndërtesave në luftën e vitit 1999 në
Kosovë.
Projekti i kullës së Ministerit është studiuar fillimisht me analizimin e gjendjes
ekzistuese permes obzervimit, inqizimit dhe valorizimit te objektit, studimit dhe
evaluimit të gjendjes arkitektonike dhe strukturore si dhe vleresimit historik bazë të
studimeve krahasuse dhe hulumtimit arkivor. Analizat e siperpermendura kanë formuar
idene dhe filozofinë e intervenimit duke e ruajtur dhe rikthyer origjinalitetin dhe ruajtjen
kujtesen kolektive të qytetit për këtë kullë.
Gjatë analizave të lokacionit është kuptuar që shkollës “Smajl Hajdari” afër lokacionit, i
mungojnë kabinetet teknologjike, element ky që ka formuar vizionin për revitalizimin
ne këtë monument. Prandaj, funksioni i kullës gjatë ditës do të jetë në shërbim të
shkollës si hapësirë për kabinete teknologjike ndërsa pas përfundimit të mësimit do të
jetë një akademi/klub i ESPORT(akademi/klub e videolojërave) që në shumë vende te
botes është pjesë e aktiviteteve pas-shkollore.
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MIRËNJOHJE/FALENDERIME
Mirënjohja/falenderimet janë një nga gjërat më të nënvlerësuara që dikush mund të
përdorë për të pasuruar jetën e tyre.
Të qenit mirënjohës është të jesh në gjendje për të lënë të gjitha idetë e vetë-rëndësisë,
dhe të pranosh të gjitha gjërat që e kanë bërë jetën më të mirë. Mendoj se është e
rëndësishme të jesh i përulur dhe të kujtosh të gjithë njerëzit që te ndihmuan të arrish
këtu ku je
Unë jam mirënjohës për Zotin,familjen time dhe miqtë e mi, madje edhe mësimdhënësit
që më ndihmuan të përmirsoj jetën time.
Jeta ime nuk do të ishte e njëjtë pa njerëzit që më kanë formuar karakterin tim.Ata më
kanë dhënë gjithçka që kam kërkuar dhe më kanë ndihmuar të arrij këtu ku jam,dhe për
këtë unë jam mirënjohës.
Gjithashtu jam mirënjohës për të gjitha eksperiencat gjatë jetës sime dhe për kohën që
kaloj me më të dashurit e mi. Me një fjalë jam falënderues për gjithëqka që kam.
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1.HYRJE
Në çdo vend të botës ekzistojnë ndërtesa që mbrohen nga shteti për arsye të vlerave
që posedojnë. Ato kërkojnë mirëmbajtje dhe kujdes specifik në trajtim.
Janë të ndjeshme sepse përfaqësojnë trashëgiminë e përbashkët kulturore.
Kulla e Ministerit është ndërtuar në vitin 1933 ku i takonte Bejlerëve të asaj kohe më
vonë gjatë mbretërisë serbo-kroate kaloi në pronësi të Aleksandër Markoviqit i cili ishte
ministër në atë periudhë dhe nga kjo kullë udhëhoqi administratën shtetërore.Kulla pas
luftës së fundit ka pasë funksion miks kafe/motel ndërsa për momentin është pa
funksion dhe e braktisur.
1.1. Kullat
Kullat shqiptare janë objekte monumentale që paraqesin një pjesë të trashëgimisë
sonë kulturore, ndërtimi i të cilave daton që nga fillimi i shekullit të XVIII.(Shkëlzen
Shehu,04.05.2017) Kulla është një shtëpi e lartë prej guri me dy a tri kate. Zakonisht
ndërtimi i kullës bëhej në vënde të ngritura dhe shërbente si banesë.Përveç që kanë
kryer funksionin e objekteve të banimit, ato kanë pasur edhe rol mbrojtës prej sulmeve
nga jashtë, si dhe karakterizoheshin edhe për nga bujaria dhe mikpritja. Padyshim që
mikpritja shqiptare është unike në rruzullin tokësor dhe ajo asnjëherë nuk mund të
kuptohet pa kullën.
Kullat kishin nisur të ndërtohen nga familjet e pasura dhe që kanë pasur deri në 30
anëtar. Kullat fillimisht ishin ndërtuar nga mjeshtrit shqiptarë nga Dibra, të njohur
asokohe si latues të shkathtë të gurit ,e me pas mjeshtëria ishte përvetësuar edhe nga
vendorët.
Kulla është banesë karakteristikë e arkitekturës popullore në trevat e rrafshit të
Dukagjinit dhe Drenicës.
Kullat gjinden si të veçanta ose pjesë të komplekseve të kullave.
Kulla është më e shpeshtë në fshatra por janë të pranishme edhe në qytete
Si funksion ka: -banimi
-fortifikatë-mbrojtje
-institucion me rëndësi (vendime e diskutime politike)
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2.HISTORIKU
Kulla e Ministerit
Pronësia:Private
Statusi:Monument
Kjo kullë gjendet në Pejë, afër Shkollës Fillore "Smajl Hajdari", e ndërtuar në vitin
1933.
Shtyllat e betonit të dala nga muret në fasadën jugore që shërbejnë për mbajtjen e
ballkonit e bëjnë këtë kullë të pazakontë për këto treva. Kulla e Ministerit fillimisht I
takonte Bejlerëve,përkatësisht Shasivar Begut ndërsa më vonë si pasojë e presionit
sistematik gjatë mbretërisë serbe-kroate-sllovene,kulla kaloi në pronësi të Aleksandër
Markoviqit,I cili në atë periudhë ishte ministër dhe nga ky objekt udhëhoqi
administratën shtetërore.Pavarësisht që është lënë në mëshirën e kohës,për shkak të mos
ndërhyrjes deri sot kulla ka ruajtur autenticitetin e saj[1].

Figura 1.Foto e kullës(Gjendja ekzistuese)

Figura 2.Foto e tavanit nga druri në katin e 1-rë
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
"OBJEKTET E VJETRA NË VETVETE NUK KANË VLERA VEÇ PSE JANË
TË VJETRA, POR VLERA E TYRE QËNDRON PËR SHKAK TË LIDHJES SË
TYRE ME NJERËZIT PËRRETH TYRE.”(Hajrullah Çeku)
Trashëgimia kulturore e Kosovës është pasuri e jona,është identiteti yne
Problemet ne Kosovë për trashëgimi kulturore lidhen me mungesen e fondeve për
restaurimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave që janë në mbrojtje.
Përveç kesaj, problem është edhe shkatërimi I ndërtesave në luftën e fundit në Kosovë
para se ciles ne komunën e Deçanit(deri në vitin 1999) kanë ekzistuar 263 kulla
e qe gjatë luftës të gjitha kullat kanë qenë cak i sulmeve nga forcat serbe.
Nga 263 kulla rreth 70 kulla janë shkatërruar tërësisht, të tjerat janë dëmtuar në masë të
madhe ose pjesërisht[2].
Në fund të vitit 2016, Fondacioni Kosovar Trashëgimia Kulturore pa Kufij (ChwB)
publikoi listën Trashëgimia në Rrezik, e cila erdhi si rezultat i hulumtimit dhe vlerësimit
vizuel të gjendjes fizike të aseteve të trashëgimisë kulturore në Kosovë.
Ku pas hulumtimit në terren të 870 aseteve nën mbrojtje të përkohshme publikuan
listën Trashëgimia në Rrezik.
Kjo listë synon të informojë komunitetin institucionet relevante dhe palët e interesit për
gjendjen e trashëgimisë kulturore në vendin ku jetojnë.
Problemi kryesor/Rrënimi i aseteve të trashëgimisë kulturore është bërë kryesisht nga
ana e pronarëve të vet ndërtesave.Sa i përket përkeqësimit të gjendjes së aseteve, kjo ka
ndodhë si pasojë e kushteve natyrore, në mungesë të intervenimeve shpëtuese në to[3].
Kulla e Ministerit
Kjo kullë gjendet në Pejë, afër Shkollës Fillore "Smajl Hajdari".
Arsyeja pse kjo kullë nuk është në shfrytëzim janë problemet pronësore.Në aspektin
arkitektonik problemet në kullë janë vandalizmat në fasada,mungesa e dyerve të
brendshme,thyerja e xhamave të dritareve,dëmtimi shtyllave dekoruse në katin e 1rë,vjedhja e kabllove të rrymës nga muri,intervenimi joadekuat në dëmtimet e
fasadës,mungesa e rrethojës së ballkonit dhe disa qarje jostrukturale në mure.
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4. METODOLOGJIA
4.1 Dokumentimi i objektit (ekspertiza metrike dhe inqizimet)
4.1.1 Analizat e lokacionit
Kulla e ministerit gjendet afër tranzitit të rruges Prishtinë-Pejë-Rrozhajë afër shkollës
fillore ‘Smajl Hajdari’ afër e ka qendrën e boëlingut Kastrati group dhe birrarinë e
Pejës.
Kulla është ne pjesën periferike të qytetit me largësi prej qendrës 3.6km rreth 44minuta
ecje në këmbë(matje me google maps).
Rruga që gjendet kulla klasifikohet rrugë dytësore,lidhë tranzitin Pejë-Rrozhajë me
rrugën magjistrale Pejë-Prishtinë.(Shiko Appendix A)
4.1.2 Inqizimet dhe matjet
Vizita e parë në kullë ka qenë me datë 16 Shtatorë 2018 dhe shënon datën e fillimit të
inqizimeve të para fotografike të kullës në përgjithësi por edhe të matjeve që janë bë me
arsye të prezantimit të saktë të lëvizjeve të mundshme të kullës (deformimeve dëmtimet
strukturale)
Metodat e inqizimit që janë përdorë janë:
-Inqizimi fotografik
Aparat fotografik Canon EOS Rebel t2i
-Matjet
Matja manuale (metri manual)
Matja automatike(metri laserik)
Skica
(Shiko Appendix B)
4.2 Analizat (ekspertiza diagnostike dhe inqizimet)
4.2.1 Analiza e hapësirave
Analizat e hapësirave tregojnë përdorimin e hapësirave në kullë.
-Hapësirat e komunikimit
Për hapësirat e komunikimit përdoren shkallët për hyrje në kullë shkallët për qasje në
bodrum shkallët në perdhesë për komunikim vertikal me katin e parë dhe koridoret në
katin përdhesë dhe katin e parë
-Hapësirat e dhomave
Janë 4 dhoma në katin përdhesë dhe 3 dhoma në katin e parë të gjitha dhomat kanë
madhësi përafërsisht të njejtë
-Hapësirat sanitare
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Nyjet sanitare gjenden në qdo dhomë të kullës përveq në katin e parë dhoma e madhe
kryesore e ka nyjen sanitare ne korridor
-Hapësira e ballkonit
Shtyllat e betonit të dala nga muret në fasadën jugore që shërbejnë për mbajtjen e
ballkonit e bëjnë këtë kullë të pazakontë për këto treva
Ballkoni ngrihet mbi dy shtylla të betonit në fasadën jugore që e bëjnë këtë kullë të
veqantë për trevën.
(Shiko Appendix C)
4.2.2 Analizat e elementeve arkitekturale
Te kjo analizë janë analizuar të gjitha elementet që gjenden në kullë a janë origjinale
apo të shtuara.Kjo analizë ka për bazë krahasimin e elementeve që gjenden në
kullë.Është analizuar qdo element që gjendet në brendi në fasadë dhe enterier.Këto
analiza kanë për bazë fotot e vjetra të kulles.(Shiko Appendix C)
4.2.3 Analizat e konstruksionit dhe materialet
Analiza e konstruksionit dhe materialit tregon elementet,llojin e konstruksionit në kullë
dhe materialet e përdorura.(Shiko Appendix C)
-Elementet konstruktive mbajtëse
Muret mbajtëse
Pllaka e meskatit
Shtyllat në bodrum
Trari në katin e parë
Shtyllat e ballkonit
-Elementet konstruktive jombajtëse
Muret ndarëse
-Elementet konstruktive të tjera
Shkallët karakteristike në hyrje
Shkallët e bodrumit
Shkallët e brendshme nga druri
-Materialet
Tulla argjile
Dru
Dyshemeja nga llamperia
Granit
Llaq
Beton arme
Karton gips
Metal
Argjilë
Pllaka qeramike
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4.2.4 Analiza e dëmtimeve strukturale dhe materialeve
Analiza e dëmtimeve strukturale dhe materialeve tregon llojin e dështimit strukturalë
impaktin që kanë ato dëmtime në ndërtesë,impaktin që e kanë në studimin tim shkaku i
dështimit dhe kallzon nivelin e dëmtimeve.Tek kulla ka dëmtime mesatare dhe të lehta
kryesisht ka dëmtime estetike si çarje në mure, çarje në tavan,dëmtime nga uji dhe
çngjyrosje të dyshemesë.(Shiko Appendix C)
4.2.5 Analiza e ndërimit të materialeve dhe elementeve
Analiza e ndërimit të materialeve dhe elementeve bëhet me tabele ku tregohen
ndryshimet që janë bë dëshmitë që e tregojn ndryshimin dhe arsyen pse është bo
ndryshimi.Ndryshimet ndahen në transformimet,shtime(materiale),shtime(elemente),
heqje dhe elementet që mungojnë.
Në kullë transformime nuk ka,ka shtime të materialeve jo adekuate në hyrje mbi derën
kryesore ku dëshmohet me foto dhe nga lloji i materialit,arsyeja pse është bë ky shtim
është për mshefjen e vrimave të kabllimit për ndriqim.
Shtime të elementeve nuk ka, ka heqje të llaqit në brendi të kullës dëshmitë janë gjendja
egzistuese e kullës arsyeja pse ka ndodh kjo është vjedhja e kabllove të rrymës për
përfitime personale,heqja e kapakëve të dyerve ku dëshmitë janë gjendja egzistuese dhe
fotot ku kallzojn dyert origjinale dhe heqja e mveshjes së shtyllave në katin e parë
dëshmit janë fotot e vjetra të kullës dhe materiali i hequr që gjendet në dhomë.Në kullë
mungojnë rrethojat e ballkonit në katin e parë ku dëshmi është gjendja egzistuese.(Shiko
Appendix C)
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5.Evaluimi
5.1 Studimet krahasuese dhe hulumtimi historik
Studimet krahasuse janë bë me ndihmen e hulumtimeve të ndërtesave të ngjajshme që
janë ndërtuar në kohë të njejtë dhe i kanë shërbyer njerëzve të ngjashëm si tek kulla e
Ministerit.Studime krahasuse janë marrë Shtepia e Xhafer Devës në Mitrovicë,Shtëpia e
Mahmut Pashë Gjinollit në Vushtri,Shtëpia e Velkjo Petrovic në Dedinje(Serbi) dhe
Vetfarmi në Prishtinë.
Elementet që janë krahasu janë lokacioni në qytet,etazhiteti,forma e planimetrisë,materialet e ndërtimit,shkallët,ballkonet dhe dritaret me elementet e saj ky studim
ka vërtetuar veçantinë e kullës së Ministerit për shkak se ka pak elemente të njejta me
kullat e periudhës së njejtë.(Shiko Appendix D)[1]
5.2 Vendimet kthyese dhe burimi i besueshmërisë
Vendimet kthyese janë paraqitur të gjitha problemet që gjenden në Kullë,zgjidhja e tyre
dhe tipet e burimeve të besueshmërisë
-Plasaritjet në tavan (konsolidimi i plasaritjeve në tavan)
-Plasaritjet në mure (konsolidimi i plasaritjeve në mure)
-Dëmtimi nga uji në tavanin e katit parë (gjetja e problemit në kulm)
-çngjyrosja e dyshemesë së drurit (ngjyrosja e dyshemesë së drurit)
-Dëmtimet në derën e hyrjes(konsolidimi i derës hyrjes)
-Dëmtimi i rrethojës i shkallëve të brendshme (konsolidimi i rrethojës)
-Mungesa e kabllove të rrymës (riaplikimi i kabllove të rrymës)
-Mungesa e llaqit ku janë vjedhë kabllot e rrymës (riaplikimi i llaqit)
-Heqja e mureve të karton gipsit në dhoma (riaplikimi i llaqit në pjesët ku është dëmtu
muri)
-Heqja e dyshemesë së qeramikës në nyjet sanitare në dhoma (riaplikimi i dyshemesë
drurit)
-Mungesa e dyerve vetëm kapakët (riaplikimi i kapakëve të dyerve)
-Mungesa e gjamave në dritare (riaplikimi i gjamave në dritare)
-Mungesa e rrethojës së ballkonit në katin e parë (riaplikimi i rrethojës së ballkonit)
5.3 Vendimet e intervenimit
Vendimet e intervenimit me anë të shenjave grafike tregojnë pozitat ku duhet
intervenuar në kullë.Vendimet e intervenimit janë konsolidimi,heqja,riaplikimi,
riorganizimi dhe mirëmbajtja.
5.3.1 Konsolidimi (përforcimi)
-Ngjyrosja e pjesëve të dëmtuara në dysheme
-Konsolidimi i derës hyrëse
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-Konsolidimi i rrethojës së shkallëve kryesore
-Konsolidimi i qarjes në tavan
-Konsolidimi i qarjeve në mure
-Konsolidimi i kulmit për shkak të pikjes në koridor
5.3.2 Heqja
-Heqja e kornizës së dyerve në muret e karton gipsit
-Heqja e mureve të shtuara nga karton gipsi(nyje sanitare në dhoma)
-Heqja e dyshemesë (Pllaka qeramike)
-Heqja e suvatimit në tavan ku është dëmtuar nga pika e ujit
-Heqja e grafitive (vandalizmave)
-Heqja e dërrasave në dritare
5.3.3 Riaplikimi
-Riaplikimi i suvatimit në pjesët ku largohen muret e karton gipsit
-Riaplikimi i dyshemesë së drurit në pozicjonet ku largohen muret dhe dyshemeja e
banjove
-Riaplikimi i kabllove të rrymës
-Riaplikimi i suvatimit në pjesët ku janë vjedhur kabllot
-Riaplikimi i kapakëve të dyerve
-Riaplikimi i gjamave në dritare
-Riaplikimi i suvatimit në pjesët ku është dëmtuar nga uji
-Riaplikimi i derës së bodrumit
-Riaplikimi i rrethojës(trapazanave) në ballkon
5.3.4 Riorganizimi
-Riorganizimi i bodrumit
5.3.5 Mirëmbajtja
-Mirëmbajtja e pjesëve nga druri
-Mirëmbajtja e mbulesës së kulmit
(Shiko Appendix D)
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6.RESTAURIMI
Projekti i restaurimit ka arritë që qdo intervenim që bëhet në kullë do të jetë lehtë i
dallueshëm nga materialet origjinale të kullës.
Çdo element i restauruar do ta kthejë kullën në origjinalitetin e saj dhe në kujtesën e
qytetit për kullën.
Projekti i restaurimit ka arritë që në aspektin urban ti jep kësaj pjese të qytetit
funksionin që ka nevojë dhe në një mënyrë të kthejë vëmendjen nga kjo pjesë e qytetit.
Për shkak të afërsisë me shkollën “Smajl Hajdari”(shkollë e cila ka mungesë të
kabineteve teknologjike)
Funksioni i kullës do të jetë qe gjatë ditës të përdoret si hapësirë për kabinete
teknologjike për shkollën ndërsa pas përfundimit të mësimit do të jetë një akademi/klub
i ESPORT(akademi/klub e videolojërave)qe në shumë vende është pjesë e aktiviteteve
pas-shkollore.
Funksioni i kullës zhvillohet në dhomat e kullës ku çdo dhomë ka kompjuterët dhe
pajisjet përcjellëse që nevojiten për videolojëra.Në kullë mund të mbahen kompeticione
të ndryshme në videolojëra, e qe në katin e 1-rë është dhe bari ku mund të shikohet
transmetimi i drejtëpërdrejtë i kompeticioneve të ndryshme.Kulla ka të gjithë funksionet
e nevojshme dhe si e tillë funksionon si e pavarur(self-sustainable) dmth nuk ka nevojë
për fonde për mirëmbajtjen e saj.(Shiko Appendix E)[4]
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7.DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
Projekti i restaurimit i kullës Ministerit do të jetë në benefit të komunitetit që e rrethon
dhe në të njejtën kohë do të sigurojë kullën për të ardhmen e saj.Kulla do të ruaj
autenticitetin e saj ,të ketë fondet personale,do të jetë e vetëqëndrueshme ,e njëkohësisht
do i ofrojw rrethinës funksionin që ka nevojë dhe do ngjallë interes në këtë pjesë të
qytetit.
Projekti i restaurimit është konform teorive të restaurimit në ruajtjen e autenticitetit të
kullës,potencimin e ndërhyrjeve(që është esenciale që të dallohet e reja nga e vjetra),çdo
intervenim të jetë i përshtatshëm dhe reverzibil.
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